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МУСТАҚИЛ ВА ЁРДАМЧИ СЎЗЛАР МУНОСАБАТИ ХУСУСИДА
Исақов Зокиржон Солиевич
Қўқон давлат педагогика институти
филология фанлари номзоди, доцент
Аннотация. Мақолада сўзларни мустақил ва ёрдамчи сўз туркумларига
ажратишнинг умумий ҳамда хусусий томонлари ёритилган.
Калит сўзлар: сўз, сўз шакл, лексема, морфема, сўз туркумлари, мустақил сўзлар,
ёрдамчи сўзлар, категория, юклама, боғловчи, кўмакчи, энклиза, делимитация,
идентификация, ёндош вазифа, синтактик вазифа.
О СООТНОШЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛОВ
Исаков Закиржон Солиевич
кандидат филологических наук, доцент
Кокандский государственный педагогический институт
Аннотация. В статье раскрыты общие и специфические аспекты расчленения слов
на самостоятельные и служебные части речи.
Ключевые слова: слово, форма слова, лексема, морфема, части речи,
самостоятельные слова, вспомогательные слова, категория, частицы, союзы, послелог,
энклиза, делимитация, идентификация, вторичная функция, синтаксическая функция.
ABOUT CORRELATION OF INDEPENDENT AND AUXILIARY WORDS
Isakov Zakirjon Soliyevich
Kokand State Pedagogical Institute
Candidate of philological sciences, associate professor
Annotation:. General and specific aspects of word classification on independent and official
parts of speech are revealed in article.
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Тилшунослик тарихида сўзларни туркумларга таснифлаш – мустақил ва
ёрдамчи сўзларга ажратиш жуда қадим даврларданоқ бошланган. Ўша даврлардан
бошлаб ҳозиргача мустақил ва ёрдамчи сўзлар ўзаро умумий категориал маънонинг
мавжуд ёки мавжуд эмаслигига қараб фарқланиши анъана тусига кирган [9,15].
Масалан, отларнинг умумий категориал маъноси предметлик, феълнинг умумий
категориал маъноси ҳаракат-ҳолат ифодалашдир. Ёрдамчи сўзларда, дарҳақиқат,
умумий категориал маъно йўқ. Яъни муайян гуруҳга кирувчи ёрдамчи сўзларнинг
ҳаммаси ҳам умумий грамматик маъно ифодалайди, деб бўлмайди. Аммо уларда
ҳам муайян умумграмматик белги мавжудлиги шак-шубҳасиз.
Бундай мулоҳазалар юритиш айрим тилшуносларни ёрдамчи сўзларнинг сўз
туркумилик мавқеига шубҳа билан қарашга олиб келди.
Ёрдамчи сўзларнинг сўзлик мавқеини рад этишда тилшунослар турли
жиҳатлардан ёндашадилар. Хусусан, А.К.Васильева мантиқий жиҳатга эътибор
қилади. Унинг фикрича, сўз фикрнинг вербал ифодаси бўлиб, тушунча ифодалай
олмайдиган сўз сўз туркумлари сирасига кирмайди [1,74; 7,21]. Бу фикр бир
жиҳатдан тўғри. Чунки ёрдамчи сўзлар тушунча ифодаламайди. Аммо фикрни
вербаллаштиришда уларнинг ўрни мустақил сўзларникидан кам эмас. Ғишт
туширишга Анваржон ва Толибжон боради. // Ғишт туширишга Анваржон ёки
Толибжон боради.
Бу ўринда бир-биридан фарқ қилувчи икки фикрнинг юзага келишига айнан
ёрдамчи сўзлар восита бўлаётгани яққол кўриниб турибди.
Айрим тадқиқотчилар ёрдамчи сўзларнинг мавқеини белгилашда тил
системаси табиатидан келиб чиқиб баҳо беришга ҳаракат қилади: «Юклама
морфемалар урғусиз бўлиб, лексик морфемага энклиза ҳолида қўшилади. Урғу лексик
морфеманинг охирги бўғинида қолиб, юклама морфемага ўтмайди. Боғловчилар эса бир сўз
шаклини иккинчи сўз шакли билан муносабатини билдириш билан бирга, гаплар
ўртасидаги муносабатни ҳам билдиради ва ўзаро боғланиб келаётган лисоний бирликлар
билан фонетик яхлитликни ташкил этмайди. Лекин юклама ва боғловчилар сўз шакл
синфига (морфологик сўзга) кирмайди. Чунки юклама ва боғловчилар қурилмалик
хусусиятига, таркиби морфемаларга бўлиниш хусусиятига эга эмас» [5,49].
Кўринадики, бу талқинда асосан қўшимча морфемалар ва ёрдамчи сўзлар
муносабатига эътибор берилган. Аммо кўриниб турибдики, юкламалар ва
боғловчилар сўз доирасига киритилмайди. Кўмакчилар эса сўз (сўзшакл) таркибида,
унинг таркибий қисми ҳисобланади. Ёрдамчи сўзларни бу тадқиқотчилар ҳам сўз
туркуми доирасида санамайдилар.
Бизнингча, мустақил ва ёрдамчи сўзларнинг ўзаро муносабатини, бир-бирига
нисбатан тутган ўрнини баҳолашдаги бундай иккиланишларнинг асосий сабаби
иккита:
1. Сўзга аниқ таърифнинг йўқлиги.
2. Сўз туркумига аниқ таърифнинг йўқлиги.
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Тилшунослик тарихида сўзга берилган етмишдан ортиқ таърифлар маълум.
Ҳар бир тадқиқотчи сўзга ўзига яқин бўлган мезондан келиб чиқиб баҳо беради. Ҳар
бир берилган таъриф қайсидир жиҳатдан ўзини оқласа-да, тўлиғича маъқул таъриф
ҳамон мавжуд эмас.
Сўзга таъриф бериш иккита жиҳатни қамраб олади:
1. Делимитация (сўзнинг чегарасини аниқлаш).
2. Идентификация (турли қўлланишларда (шаклларда) сўзни аниқлаш).
Ҳар иккала муаммо ҳам тилшунослик тарихида жуда кўп ишланди, аммо
охирига етмади. Агар ёрдамчи сўзлар ва мустақил сўзларни бир-биридан ажратиш,
тўғрироғи, уларнинг «тенг эмаслиги»ни исботлаш осон бўлганда эди, бу натижа
аллақачон қўлга киритилган бўларди. Тилшуносликда сўз туркумлари сирасига
киритилган ва чиқарилган бирликлар беҳисоб бўлган. Аммо ёрдамчи сўзлар ҳар
қанча танқидга қарамай мустақил сўзлар билан бир қаторда тилга олиниб келади.
Ҳар қанча ғалати бўлмасин, мустақил ва ёрдамчи сўзларнинг бундай келиша
олмаслиги атама билан анча боғлиқ.
Рус тилшунослигидаги қабул қилинган атама ўзбек тилшунослигидан кўра
анча қулай. В.В.Виноградов бу атамаларнинг келиб чиқишига ва масала моҳиятини
аниқлашга таъсири борлигига эътибор берган. Маълумки, рус тилшунослигида
«части речи» (нутқ бўлаклари)га қарама-қарши турувчи «частицы речи» (нутқ
бўлакчалари) ажратилади. «Частица атамаси (лот. раrtiсulа), грамматик
терминологиянинг катта қисми каби, рус грамматикасига антик грамматикадан, унга
эса ўз навбатида шарқ грамматикаларидан (қиёсл. арабча – hаrf – бўлакча) кириб келган»
[2,544]. «Нутқ бўлаги ва бўлакчалари» атамаси шунинг учун ҳам қулайки, бўлак ёки
бўлакча бўлишидан қатъи назар улар бир бутуннинг қисми эканлиги сезилиб
туради. Аммо сўз туркуми атамасида бу қулайлик йўқ, аксинча, атама анча
ноқулайлик келтириб чиқариб мустақил ва ёрдамчи сўзларни дарҳол иккига
айириб юборади: «Адабиётларда сўзга ажратишнинг асосий тамойиллари сифатида
тушунча ифодалаш, шаклий яхлитлик, фонетик бир бутунлик белгилари кўрсатилади.
Агар бу белгиларга жиддий эътибор берадиган бўлсак, уларнинг ҳаммаси мустақил
сўзларни ажратишга ёрдам беради, ёрдамчи сўзлар эса бундай хусусиятга эга эмас. Шундай
экан, ёрдамчи сўзларни, масалан, -ми, -чи, -у(-ю), -да сингариларни «сўз» атамаси остида
бирлаштириш мумкинми? Табиийки, йўқ. Чунки улар «сўз» (морфологик сўз)
тамойилларининг биронтасига ҳам жавоб бермайди» [5,47].
Мустақил
ва
ёрдамчи
сўзларни
фарқловчи
белгиларгина
эмас,
бирлаштирувчи жиҳатлар ҳам мавжуд. Аввало, юқорида ҳам мурожаат этиб
ўтганимиз – мантиқий жиҳатга эътибор берсак. Фалсафий нуқтаи назардан нарса
қанча муҳим бўлса, унинг алоқалари ҳам шунча муҳимдир. «Ўзаро муносабатлардан
ташқарида нарса ҳеч нимадир» [3,124]. Муносабатларни ифодалашга айнан ёрдамчи
сўзлар ихтисослашган. Шунинг учун ҳам улар нутқда жуда кенг қўлланилади. Бу
борада статистик кузатишлар олиб борган француз стенографи Эсту қўлланиш
даражаси 40% бўлган ҳолатгача қайд этган [2,544].
Мустақил ва ёрдамчи сўзлар орасидаги боғлиқликни тил фактлари ҳам
тасдиқлаб туради. Хусусан, тадқиқотчи И.Мадраҳимов «маъновий номустақиллик»
[1М] белгиси асосида лексемаларни текшириб шундай хулосага келади: «...барқарор
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[1М] белгисига эга бўлган соф ёрдамчи сўзларни лексемалар таркибидан чиқариб ташлаш
айирмада [1М] нинг зидди бўлган «маъновий мустақиллик» [1М] белгисининг
барқарорлигини таъминламайди, чунки [1М]га нисбатан бефарқ бўлган сўзлар гуруҳи
ичида шундай бирликлар борки, улар ҳам [1М], ҳам [-1М] хусусиятларига эга (от
кўмакчилар, ёрдамчи ва кўмакчи феъллар) ёки улар ичида шундай элементлар борки
(атоқли отлар, мавҳум отлар ва ҳ.к.), уларда [1М] бошқа кўринишларда юзага чиқади.
Мана шунинг учун лексемаларнинг маъновий таснифида илк босқич [1М] ва [-1М]
асосидаги тенг қийматли зиддият моҳиятига эмас, [1М] белгиси асосидаги нотўлиқ
зиддият табиатига эга» [4,31].
Ана шундан келиб чиқиб, мустақил ва ёрдамчи сўзларни фарқлайди.
Кўринадики, мустақил ва ёрдамчи сўзлар муайян ўзаро алоқада туради. Аммо бу
боғлиқлик тенглик дегани эмас, албатта. Уларнинг ўзаро муносабатлари типини
аниқ кўрсатиш учун морфологик тизимнинг яна бошқа аъзолари – қўшимчаларга
тўхталиб ўтиш лозим.
Ёрдамчи сўзларни «сўз» доирасидан чиқарувчилар ишонарли далилларини
келтиришлари шубҳасиз. Аммо альтернатив қарашлар ҳам бор. Хусусан,
Ш.Шаҳобиддинова -жон, -хон, -ой, -чак, -лоқ, -чоқ каби қўшимчалар ҳақида сўз
юритиб шундай дейди: «Хўш, уларнинг сўз эмаслиги шубҳа туғдирадими? Бир қарашда
бу саволга жавоб бериш осондек туюлади. Сабаби, юқорида айтиб ўтилганидек уларнинг
шаклан ва мазмунан сўзга яқин келмаслиги аниқ. Бироқ уларнинг қўшимчалар эмаслигини
кўрсатувчи омиллар ҳам йўқ эмас. Бу омиллардан асосийси сифатида доимо сўз охирига
кўчувчи сўз урғусининг бу бирликларга кўчмаслигини кўрсатиш мумкин. Аммо бу
омилни кучсизлантирувчи кейинги жиҳат мавжуд бўлиб, уларнинг «ўз» урғуси ҳам йўқ.
Демак, улар қўшимчалардан урғу олмаслиги, сўзлардан эса урғуси йўқлиги билан
фарқланади» [8,27].
Аслида мустақил ва ёрдамчи сўзларнинг ўзаро муносабатига доир бўлган
муаммо «қўшимча юкламалар» деб аталган бирликларга алоқадор бўлганда янада
кескинлашади. Уларнинг, кўриб ўтганимиздек, сўзга ўхшамаслиги қанча аниқ бўлса,
қўшимчага ҳам ўхшамаслиги шунчалик аниқ. Сўзга ўхшамаслиги борасида
билдирилган фикрлар анчагина.
Қўшимчалар ва юкламалар орасидаги муносабат деярли барча тиллар
тадқиқотчилари учун қизиқарли материал бўлиб келган. Хусусан, Н.Д.Арутюнова
шундай қоида орқали уларнинг фарқларини аниқлаб беришга ҳаракат қилади:
«...қандайдир V сўзни шакллантирувчи n «ёрдамчи элементи», агар V дан келиб чиқувчи
қандайдир ZV бирикмаси мавжуд бўлса ва унда Z албатта ўша n ёки n га боғлиқ бошқа
ёрдамчи элемент билан шакллансагина ва фақат шунда, аффикслар сирасига киради. Акс
ҳолда, яъни бундай бирикма тилда бўлмаса, n элементи юкламалар сирасига киради»
[6,223].
Ш.Шаҳобиддинова туркий тиллар табиатидан келиб чиқиб, қўшимча ва
ёрдамчи сўзларни фарқлашга бир оз бошқачароқ ёндашади: «Муайян кўрсаткич -n
агар бирикма, гап, матн қурилишига муайян таъсир кўрсатса, ўзига ўхшашлари билан
изчил зиддиятли боғланишлар асосида дистрибутив муносабатларда турса – қўшимча, акс
ҳолда юкламадир» [8,29].
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Мана шу қоиданинг татбиқи сифатида юкламалар тизимига кўрсатиб
ўтилган -жон, -хон, -ой, -ча, -чак ва ҳоказоларни киритиш мумкин.
Кўринадики, туркий тилларда қўшимча билан муносабатлар шаклий
хусусиятларидан келиб чиқиб, кўпинча юкламага келиб тақалса-да, аслида ёрдамчи
сўзларнинг барчасига тааллуқлидир. Сўзлардан қўшимчаларгача бўлган масофада
ёрдамчи сўзларнинг қандай изчилликда жойлашиши ҳар бир ёрдамчи сўзлар
моҳиятини аниқлашни талаб қилади.
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